











Abstract:  The  cultural  and  creative  industries  (e.g.,  digital/audiovisual  content,  publishing  and 
print media, etc.) constitute an emerging business sector focused on aligning cultural and creative 
production with  profitability  and market  criteria  that  encompasses  a  diverse  range  of  entities, 
generates employment, boosts GDP (Gross Domestic Product) and drives innovation. This paper 
analyses the impact of the cultural and creative industries on the economy of the Basque Country 
and provides  information concerning the number of companies present  in this sector, their  legal 
structures, annual turnovers, size in terms of the number of people they employ and relative ability 
to secure public funding  for entrepreneurial support and creative projects. Our  findings  indicate 
that businesses of this nature in the Basque Country form an ecosystem similar to an archipelago in 
which companies with a strong entrepreneurial focus, high annual turnovers and a national and 







The  interchangeable use of  the  terms culture and creativity  (Cunningham 2002)  to  refer  to a 
wide range of entities and activities that may or may not be commercially oriented or carried out 
within business frameworks has generated a vigorous debate among sector players and researchers 
working  in  the  area  of  culture  and  creativity  (Galloway  and Dunlop  2007; Hesmondhalgh  2008; 
Bustamante 2009; O’Connor 2010). 
While much of  the creative and cultural work being done  today clearly does not  respond  to 




Although  many  reject  the  idea  of  considering  culture  from  an  economic  perspective,  as 
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by small enterprises  in the areas of creativity and  innovation, underscoring  the decisive role  they 
play  in  ‘scouting for new talent, developing new  trends and designing new aesthetics’ (European 
Commission  2010).  Viewed  from  a  broader  perspective,  cultural  and  creative  industries  also 
contribute  to  economic  growth  and  generate  new  employment  opportunities  (Higgs  et  al.  2008; 
Power 2011). 
It  is  therefore not  surprising  that cultural and creative  industries have made  their way onto 
public  policy  agendas.  The  European Commission,  for  example,  has  highlighted  the  role  of  the 
creative  sector  at  both  the  national  and  transnational  level  in  a  number  of  its  initiatives  and 
integrated  it  into  its Europe 2020 strategy, as much  for  its potential as a driver of  innovation and 
growing economic weight as for its social and cultural significance (European Commission 2011). 
Despite these industries’ importance, their activity is difficult to analyse due to the wide variety 





In  short, any analysis of  the cultural and creative  industries undertaken during  the  last  two 
decades has  faced  three types of challenges. The first  is an ongoing, unresolved debate regarding 
their nature kept alive by those who continue to resist considering them in commercial terms (Flew 
and Cunningham 2010). The second  is  the  lack of a common,  internationally accepted system  for 
classifying  their  activities  clearly  into  one  camp  or  another,  which  has  given  rise  to  endless 
disagreement concerning which types of professionals, activities and end products belong to each 
sector  (Boix  and  Lazzeretti  2012).  The  third  (and  consequence  of  the  second)  is  the  lack  of 









Méndez et al. 2012; Guerrero and Navarro 2012).  In  the case of  the Basque Country, where apart 
from a study produced by KEA European Affairs (2008) on the province of Biscay, only superficial 
attention has been paid to this topic, no precise information has been compiled regarding the size, 
structure  and  organisational  nature  of  companies  engaged  in  this  kind  of  activity.  The  Basque 
Autonomous Community (2,173,210 inhabitants) is located in northern Spain and is divided into the 
Historical Territories of Bizkaia  (1,141,442  inhabitants), Alava  (321,777  inhabitants) and Gipuzkoa 
(709,991  inhabitants). Each of  these  territories has  its own provincial government,  their Provincial 
Councils and Regional Laws, with broad powers  for  the  administration and  socio‐economic and 
political management of each region. 
However, at present the subject continues creating a great interest in the public administrations. 
Thus,  Basque  Government’s  Euskadi  2020  Science,  Technology  and  Innovation  Plan  (Basque 
Government 2014) applies  the Research and  Innovation Smart Specialization Strategy  (RIS3), and 
identifies leisure, entertainment and culture as one of the opportunity niches linked to the territory. 
Within this area, the plan specifically mentions the importance of developing cultural and creative 
industries  such  as  language  industries,  videogames,  etc.  Likewise,  based  on  all  the  above,  the 




shows  its  undoubted  impact  and  its  treatment  as  a  strategic  sector  by  public  administrations 
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(Aguado  2010),  existing  studies  show  the  potential  for  creative  industries  to  grow  a  regional 
economy  (Fleischmann et al. 2017; Wu and Li 2018), and  their geographic  clustering has  centred 
much research and policy attention (Fleischmann et al. 2017). 
In this context, this paper aims to describe the characteristics of cultural and creative industries 


























In  terms of  available  statistical  information,  the  vast majority  of  studies  related  to  business 
topics published to date have not drawn distinctions between companies in the cultural and creative 
industry and those in other sectors. Moreover, reference codes used to classify cultural and creative 
industries  into  sectors  do  not  always  adequately  reflect  the  activities  they  actually  engage  in. 
Although most  classification  codes used  in  statistical  reports  issued by  the British government’s 
Department  for Digital, Culture, Media and Sport  (DCMS 1998),  the World  Intellectual Property 
Organization (WIPO 2003), and UNCTAD (2008) coincide, they differ in certain respects.   
To classify  the cultural and creative  industries analysed  in  this study, we divided applicable 
codes provided  in  the Statistical classification of economic activities  in  the European Community 
(NACE, Rev. 2, EUROSTAT 2008) (2008) and transposed in Spain as the Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE‐09) (INE 2008). Spain’s national classification of economic activities 
(CNAE‐2009)  divides  certain  NACE  Rev.  2  classifications  into  smaller  categories.  For  instance, 
NACE Rev. 2 category 59.11 (Motion picture, video and television programme activities) is divided 
in  the  CNAE‐2009  registry  into  the  more  specific  categories  59.15  (Motion  picture  and  video 
production activities) and 59.16  (Television programme production activities). The CNAE system 
likewise divides NACE Rev.  2  category  59.13  (Motion  picture,  video  and  television  programme 
distribution  activities)  into  the  smaller  categories  59.17  (Motion  picture  and  video  distribution 
activities) and 58.18 (Television distribution activities). 





















This  classification has been  adapted  into  the  15  sectors  (Table  1)  established  in  2014 by  the 
Basque  Government  to  classify  businesses  pertaining  the  cultural  and  creative  industries. 
Gastronomy  is  included  in  the  list, as  it  is defined as an opportunity niche  in  the RIS3 and  ICC 
strategy of the Basque Government. As no code contained in the CNAE‐09 registry corresponded to 
handcraft activities, no data could be compiled or analysed for this sector. 
The  Iberian  Balance  Sheet  Analysis  System  database  (2019),  which  provides  financial 
information on more  than  three million  enterprises  in  Spain  and Portugal, was used  to  identify 



















5071  cultural and  creative  enterprises  in  the Basque Country  (Figure 1). The  language  industries 
account  for  more  companies  (1227  or  24%)  than  any  other  sector  in  the  industry,  followed  by 
publishing and print media (832 or 16%), advertising and marketing (721 or 14%) and architecture 
(639  or  13%). Two  out of  three  companies  in  this  autonomous  community pertain  to  these  four 
sectors. 
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Figure 1. Relative weight of sectors within the Basque cultural and creative industries and relative 







If,  on  the  other hand, we  focus  on  the  relevance  of  these  enterprises  rather  than  their  total 
number, we  can  refine our portrait of  the Basque  cultural  and  creative  industries by  identifying 
those that figure among the companies with the greatest impact on the Basque economy. The ¿Quién 









A comparison of  the total number of companies  in the Basque cultural and creative  industry 
sector and  the percentage of  them  financially successful enough  to contribute substantially  to  the 
Basque  economy  helps  us  to  visualize  the  archipelago  they  constitute  and  identify  the 
top‐performing  sectors within  the overall group. Findings  indicate  that 45 of  the 96  cultural and 
creative industry companies on the 2014 top 3000 list correspond to the areas of publishing and print 
media  and  digital  content.  Basque  public  radio  and  television  network  EITB  and  the  media 
conglomerate Vocento were among those in their categories that made the grade. 
On  the other hand, no  firm  in dynamic  sectors with a  crowded  field of players  such as  the 
language  industry  (the  sector  with  the  highest  number  of  companies,  includes  translation, 
content‐terminology,  lexicography,  etc.language  teaching  and  language  technologies)  or 
Economies 2020, 8, 21  6  of  16 
architecture  (the  fourth‐largest  sector  from  the  same  perspective)  ranked  among  the  Basque 
Country’s top 3000 companies. 
The majority of cultural and creative industry enterprises based in the Basque Country (57%) 
are  private  limited  companies.  Non‐profit  associations  account  for  another  14%.  The  picture 
nevertheless  varies  from  one  sector  to  another.  Whereas  most  of  the  enterprises  in  the  digital 
content,  video  games  and  gastronomy  sectors  are  private  limited  companies,  a  significant 








first  glance  to  be  peripheral  from  an  economic  perspective,  it  nevertheless  contains  a  cluster  of 
companies that have a significant impact on the Basque economy. 




advertising and marketing another 10.61%. These  five sectors account  for 77.54%  the cultural and 
creative industry’s total annual operating revenue. 
In  terms of revenue volume, 347 cultural and creative  industry companies  (6.85%) generated 















Others (Joint partnerships, temporary
joint ventures, public entities, etc.)






more  than  5000  companies  identified  in  the  Basque Country,  the  above  data  provides  a  highly 
representative but partial picture of sector operating revenues. Non‐profit organizations have also 
been included in the analysis, since their ability to generate income is considered insofar as they are 





Empresa  XXI  and  underwritten  by  Banco  Sabadell‐Guipuzcoano,  contained  the  information we 
required. According to this source, the 96 cultural and creative industry enterprises among the 3087 
top  ranking  Basque  companies  had  a  combined  turnover  of  1006  million  euros  (Figure  4). 
Furthermore, the financial performance of this group had remained steady over the past few years. 
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business structure. Therefore,  its relevance  in quantitative  terms should not be confused with  the 
strength of  its business structure.  In  this  sense,  it can also be affirmed  that  the  sector  is not very 
structured  and  is  not  very  visible,  since  the  number  of  activities  is  very  high  and most  of  the 
companies have a small size. 
Sales volume in the Basque Country’s cultural and creative industries tends to be concentrated 
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strength of  its business structure.  In  this  sense,  it can also be affirmed  that  the  sector  is not very 









In  general,  companies  are  small  in  size,  based  on  self‐employment  and  that hardly  create wage 
employment. 




The  number  of  people  employed  by  companies  in  the  audiovisual, digital  content,  cultural 
heritage,  fashion  and  gastronomy  sectors  tended  to  be higher  than  the  combined  average  of  7.5 
employees for the cultural and creative industry as a whole. 
 
Figure 6. Breakdown of  ICC enterprises  in  the Basque Country by number of employees. Source: 
Compiled by the authors on the basis of information extracted from the SABI database. 
The sector breakdown of jobs generated by the 96 enterprises included on Empresa XXI’s list of 
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their weight within  the Basque economy. These companies collectively provide 7213  jobs and  the 
nine largest employ more than 100 people. 
Employment  in  the  Basque  cultural  and  creative  industry  is  concentrated  in  a  few  sectors. 
Digital content  is responsible for 34%, publishing and print media 19% and audiovisual content a 
further  14%. Firms  in  these  three  areas provide  two out of  three  jobs generated by  cultural  and 
creative industry enterprises on the Basque top‐3000 list. 
 
Figure  7.  Number  of  people  employed  by  Top‐3000  cultural  and  creative  industry  companies. 
Source: Compiled by the authors on the basis of Empresa XXI data. 
3.4. Government Programmes Supporting Entrepreneurship and Creativity 
To gain a better understanding of  the dynamism and  financing  capacity of  the  cultural and 
creative  industries  in  the Basque Country, as well as  the public sector assistance  they receive, we 
analysed  government  entrepreneurship  and  creativity  support  programmes  administered  at  the 
regional and provincial level throughout the autonomous community. 
We were  able  to  identify  41  governmental  entrepreneurship  support programmes  (some  of 
which  provide  funds  for  innovation  and  internationalisation)  that  channelled  a  total  of 
€108,901,036.23 to Basque enterprises during the period 2014–2015. 






music  sectors, which  together  accounted  for  less  than  1%  of  the  cultural  and  creative  industry 
companies funded. 
In  terms of  the monetary value of grants  awarded  through  these programmes,  cultural  and 
creative  industries  received  a  total  of  €11,695.000  in  direct  funding  (10.74%  of  the  total  amount 




(0.71%),  music  (0.46%),  visual  arts  (0.28%)  and  performing  arts  (0.16%).  No  enterprise  in  the 
handcrafts sector received funding in this category during the period examined. 
An analysis of public sector support for creativity in the Basque Country indicates that a total of 
€42,053,316.75  was  channelled  to  2249  entities  during  the  period  2014–2015  via  82  separate 





and  creative  industry enterprises accounted  for an  impressive 67.84% of  the  companies awarded 
funding  for  creativity  but  only  14%  of  those  awarded  funding  earmarked  for  entrepreneurial 
support.  Enterprises  in  sectors  such  as music  and  the  visual  and  performing  arts  that  received 
virtually no  funding  from programmes providing  entrepreneurial  support  fared  far better  in  the 
category of  creativity and  figured more heavily on  the  lists of  recipients of  that  type of  funding 
programme.   
 
Figure  8.  Entrepreneurship  and  creativity  funding  received  by  Basque  cultural  and  creative 
industries. Source: Compiled by the authors on the basis of Empresa XXI data. 
 
Figure  9.  Number  of  cultural  and  creative  industry  companies  and  amount  of  direct  funding 
obtained, by provinces. Source: The Authors/Miguillen. 
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Companies pertaining to the language, music, publishing and print media and performing arts 
sectors constituted 70% of  the beneficiaries of public  funding programmes  focusing on creativity 
















This  study provides  tangible evidence of  the  impact cultural and creative  industry activities 
have  on  the  Basque  economy  and  employment  market,  and  confirms  their  ability  to  create 
employment  and generate  economic  activity,  as  is  the  case  at European  level  (Power  2011). Our 
analysis  revealed  that 96 of  the Basque Country’s 3000  top performing businesses pertain  to  the 
cultural and creative  industries. Collectively, these companies generate an annual sales volume of 
over  1  billion  euros  and  provide  a  total  of  7213  jobs.  Such  figures  attest  not  only  to  these 
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consideration  and  financial  support. As  a block  they  constitute  14% of  the beneficiaries of  these 
programmes and receive 11% of the total money awarded. A closer inspection nevertheless reveals 
that very few sectors get a significant share of the pie. During the two funding cycles analysed for 
this  study,  the digital  content  sector  received  almost  half  of  the money  granted  to  cultural  and 
creative industries whereas others were given what could be construed as token amounts. 






entities  that  includes  both  highly  profitable,  top‐performing  companies  and  organizations  with 




Generally  speaking,  the  players  that  make  up  this  ecosystem  can  be  divided  into  three 
categories. 
The  first  includes highly profit‐oriented enterprises capable of generating substantial earned 
revenue  that  have  a  presence  in  local  and  international  markets,  a  number  of  which  play  an 
important role in the Basque economy. Some are engaged in traditional sectors such as publishing 
and print media and others in emerging sectors such as digital content. 
The  second  includes  companies and other  entities devoted  to  a particular aspect of  cultural 
development such as cultural heritage or the performing arts whose missions and activities are less 
aligned with conventional business models. 
The  third  and  final  covers what would  best  be  described  as  hybrid  organizations midway 
between  the  other  two  that  have  individual  identities  and  approaches  to  cultural  and  creative 
endeavour. 
In summary, in a society ever more reliant on creativity and knowledge in which cultural and 
creative  goods  and  services  are  in  increasing demand,  it  is possible  to measure  the  activities  of 
cultural and creative industries as a group in terms of the present and future value they bring to the 
economies in which they function. 
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other non‐commercial forms of cultural and creative activity nor exempts public funders and policy 
makers from recognizing the value of and supporting these alternative initiatives. 
These  two  different  conceptions  of  cultural  and  creative  expression  and  production  will 
undoubtedly oblige public funding entities to develop a dual strategy that accommodates both of 
these complementary visions.   





In  parallel,  this  sector  also  shows  some weaknesses,  such  as  the  heterogeneity  and diverse 
orientation of cultural and creative activities, the precariousness of the business structure (size and 




1. Promote  the  internal  structuring  of  the  sector  based  on  smart  specialization  principles, 
favouring clusterization initiatives. 
2. Promote  public‐private  coordination  to  overcome  the  problems  of  financing  and  economic 
solvency of the sector. 
3. Make  the  sector  visible  by  creating  a  battery  of  indicators  that  measure  its  evolution  and 
development and giving it its own space in official statistics. 
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